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Preparations for a Brexit III: views from Bulgaria, Cyprus,
Luxembourg, Poland, and Portugal
If  Britain  votes  to  leave  the  EU  it  will  have  to  negotiate  its  exit  and  a  new  post­withdrawal
relationship with the EU, one that will have to be agreed by the remaining 27 EU member states
and the European Parliament. What positions might they take in the negotiations? Over the next
few weeks  the  LSE’s  BrexitVote  blog will  be  running  a  series  of  overviews  from  each member
state and the European Parliament setting out what positions they might take. Written by authors
based  at  universities  and  research  institutions  across  Europe,  and  compiled  by  the  LSE’s Tim
Oliver, the overviews build on an introductory piece  in which he set out  the various negotiations
the EU will undertake  in  the event of a British exit. This post  is  the  third  in  the series and gives
views from Bulgaria, Cyprus, Luxembourg, Poland and Portugal.
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showings,  not  even  on  the  potential  implications  of  measures  intended  to  curb  social  benefit
payments for EU migrants in the UK – the hot issue for all Central­Eastern Europeans. Leadership
by  Poland’s  Beata  Szydlo,    Chechia’s  Bohuslav  Sobotka  and  the  four  Visegrad  countries  in
general, as well as some coordination with them, meant Bulgaria did not open a front on its own in
the difficult negotiations prior to and during the February European Council.





political  concerns  about  an  eventual  domino  effect  of  withdrawal  referenda  elsewhere  and  a
serious weakening of the EU.




With  regard  to  the  general  framework  for  future  EU­UK  relations,  Bulgaria  can  be  expected  to
align  its  stance  with  the  big  and  powerful  players,  foremost  Germany.  With  regard  to  specific
Central­East European concerns it would probably continue coordination with Eastern partners.
Cooperation in security and defence issues, quite central for UK­Bulgarian relations, is organised
rather  on  a  bilateral  track.  From  the  Bulgarian  point  of  view  NATO  will  continue  to  provide  a




of  Bulgaria’s  import  partners.  In  2011  Bulgaria  achieved  for  the  first  time  since  2000  a  trade
surplus in its relations with the UK, but given the relative small scale of trade an eventual British
withdrawal  from  the  single  market  cannot  be  expected  to  cause  a  major  economic  shock.
However, even if the number of Bulgarian workers in the UK is rather low in comparison to other
Central­East  European  countries  (the  UK  Office  for  National  Statistics  estimates  that  65,000
Bulgarian­born  immigrants were  resident  in  the UK  in 2014 – compared  to 170 000 Romanian­
born  and  790  000 Polish­born),  Bulgaria would  be  interested  in  keeping  the UK  as  part  of  the















potentially wanting  to exit  in  the  future,  in  the case of a UK exit  the Government of Cyprus will
likely  be more  sensitive  and  flexible.  Given  the  special  relationship  between  Cyprus  (a  former
British colony and member of the Commonwealth) and the UK, the Government will definitely seek









any way. Such an arrangement will secure  that Britons and Cypriots will be able  to move  freely
between the two countries while also the provision of financial, commercial and other services will
continue  to  develop  seamlessly.  Furthermore,  a  smooth  exit  will  guarantee,  at  least  to  some




responsible  for  guaranteeing  the  independence  of  Cyprus.  Consequently,  it  has  a  direct
involvement  in  the ongoing negotiation process and the attempts  to reach a peaceful settlement





weaker  internally  and  as  a  global  player,  Luxembourg  becomes  weaker  too.  The  Luxembourg
government  is  therefore concerned on almost all  fronts with  the  implications of a UK withdrawal




services, especially  the  fund  industry, Luxembourg would expect  the UK to show equivalence of
the  rules  and  potentially  accepting  a  certain  degree  of  regulatory  cooperation  to  be  able  to
continue trading.









an  opportunity  to  strengthen  its  position  in  asset  management.    Clearly,  Luxembourg  has  an
important  bargaining  chip  here:  it  can  insist  on  the UK  respecting  the  acquis  and  EU  financial
regulations, or else threaten with lobbying the rEU and the Commission that all euro transactions
be settled within a euro zone country.
Luxembourg  governments  are  almost  instinctively  pro­integration  and  pro­free  trade  due  to  the
small  size  of  the  country.  The  current  government  is  very  concerned  about  the  possible  ripple
effects of a UK withdrawal  from  the EU, and sees  the EU endangered on many  fronts, with  the
euro  crisis,  the Schengen  crisis  and  the migration  crisis. Damage  limitation  and  adaptation  are
therefore the key words. The government has realised that there are countries who do not want to
proceed  with  EU  integration  and  is  willing  to  accommodate  those  within  the  EU  framework.
However, talks have been held in parallel on a “core EU”. Luxembourg participated in the meeting





















last autumn, sees London –  rather  than Berlin or Paris – as  its key ally  in  the European Union.
This does not come as a surprise: Law and Justice and  the Tories belong  to  the same political
group  in  the  European  Parliament:  the  European  Conservatives  and  Reformists.  Just  like  the
British  government,  the  new Polish  leadership wants  the EU  to  focus  on  completing  the  single
market rather than on transforming European integration into a fully­fledged political union.
A Brexit would be a blow to the Polish government and its vision for Europe. The Law and Justice
party  needs  friends  who  would  defend  its  domestic  reforms  in  Brussels.  It  pushed  through
legislative  changes,  among  other  things,  to media  law  and  picked  fights with  the Constitutional
Court; Brussels has worried that this could weaken democratic checks and balances and opened
a  rule  of  law  procedure  against  Poland.  When  in  March  2016  the  European  Parliament’s




good deal on  its  future relations with the EU. The Law and Justice party may also think that  if  it
offers  the  UK  a  helping  hand  in  the  withdrawal  negotiations,  ‘post­Brexit’  Britain  would
subsequently  return  the  favour.  Warsaw  has  repetitively  called  for  the  permanent  presence  of
NATO  troops  in Central Europe; would  a  ‘post­Brexit’ UK be willing  to  support  these  calls? But






puts  today  into EU’s purse. The Polish government would most  likely expect Britain  to carry on
with payments into the EU budget, albeit perhaps at lower levels, in return for the access to single
market.
But  the single market  is not only  composed of  free movement of goods,  capital or  services but
also of free movement of workers. Unlike Britain, Poland sees the latter as one of the EU’s major
successes, and would be reluctant  to compromise on this principle  if  ‘post­Brexit’ Britain wanted
full access to the common market. Poles make up the largest group of EU nationals living in the
UK, with estimates surpassing 853,000 people. Some of them, those who have been in Britain for
five years or more, would be eligible  to apply  for permanent  residence  if  they wished  to stay  in
‘post­Brexit’ Britain. It is unclear, however, what would happen with the rest of the Polish citizens
or their families should they want to come to the UK too. Warsaw would surely attempt to mitigate










been allies and have more  recently been close partners within  the EU.  It was after  the UK  first
applied to be a member of the European Communities in the 1960s that Portugal decided to tone­
down  a  bit  of  its  historical  Atlanticism  and  start  moving  closer  to  Europe.  While  Portugal  has





UK  is  one  of  Portugal’s  top  trading  partners,  accounting  for  around  8%  of  its  total  exports









risks  for  the  Iberian country. A recent study  identified Portugal as one of  the EU member states
that would be more exposed in such a scenario. Beyond the possible disruption in economic and
social relations, as a net recipient from the EU budget Portugal could suffer from the withdrawal of
an  important net contributor. Lisbon would also  lose a counterweight  to balance other European
powers and an important partner to promote more liberal and Atlanticist  initiatives internationally.
More generally, Portugal would be affected by  the damage  that Brexit would do  to  the standing
and prestige of the EU globally.
Although  this  is highly speculative,  in  the context of a UK­EU exit negotiation Lisbon  is  likely  to
adopt a broadly positive and facilitating stance. Portugal would most probably push for close ties
between  the  remaining 27 and  the UK, namely allowing British access  to  the single market and
freedom  of  movement  to  continue.  In  fact,  economic  and  social  aspects  were  key  issues  for
Lisbon during the renegotiation of Britain’s membership of the EU, with freedom of movement of
people and non discrimination presented as questions of principle. In that sense, Portugal would
possibly want  to  see minimal disruption  for  those areas and so push  for a European Economic
Area  (EEA)  style  of  arrangement  with  the  UK.  Moreover,  Portugal  would  most  likely  seek
substantial  British  involvement  in  the  foreign  and  security  policy  of  the  EU,  while  continuing  to
emphasize the importance of a good relationship between the Union and NATO.
At the same time, Lisbon would be reluctant to grant the UK any special privileges, particularly out
of  fear  of  feeding  greater  Euroscepticism  and  disintegration  dynamics  in  Europe.  While
Eurosceptic political forces in Portugal have remained marginal, the Troika years have produced a
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